cartref ym Môn tua'r adeg yna; yn y Brynudd y lletay adeg cyfansodd wyddonaf fawr. Myfyrwyd y Cymera/Cymreig ei ddyddiad. Ceisias oliaeth o ymrofa hyn gan defnyddio rhestr hymnograffyau Eiruned Rees o llyfr ymrofa ymchwil 1821, sydd yn cynnwdus enwau tansgrifiwyr. Megis gweld hon yng nghyfrifiol 1973-74 o Gylchgrawn Cymdeithas Lyfraddol Cymru. Tansgrifiwyd y ddyddiadur i'r gweithiau canlynon:

(1) Morris, Lewis. Plans of harbours, ... [London], 1748. Talldodd Bulkeley am '28, am 'C' Hodwy ar ystafell drwy gyfandir am y sylweddol. Stefnodd y ffaith ei fod gan Lewis Bulekeley am 'Esq., Ban. at Law.' Achosod yr ynddi ethif hwn lawer o bryder i'r ddau; bu farw o'rh ddibyn yng Nghaerfyrddin, 1751.

(2) Nourse, Peter. Athrawiaeth yr Eglwys; ... Caerleon, 1731.

(3) Rowlands, Henry. Mona antiqua restaurata; ... Dublin, 1723.

(4) Valentine, Henry. Defosiuwau priod yng Nghaerfyrddin; ... Y Mwythig (1779)

Hefyd ar y rhes mae tad-yng Nghymru o wydref seilte Abermaw Lewis, rheithor Llannhuddlad, a'i gefnol, Henry Morgan o'r Henblas yn Llanristiolus.

(5) Jones, Dafydd. Blodeu-gerdd Cymry; Y Mwythig, 1759.

(6) Farrington, Richard. Twenty sermons upon the following subjects; London, 1741. Yn ôl y Brywydellau, mab i da o Gaer a mam o blyw Llechlychyd ym Môn oedd yr offeriad a'r hymaethwyd hwn. Cymry yw lawer iawn o danygrisiau Twenty sermons, y myfawr ohonynt o'r Gogledd. Dywed Bulkeley ym ei dynnodd i ddod dan y dull o'r llif hwn ar y 3yd o Awst 1739.

(7) Parry, John a Williams, Evans. Antiquit Brithi maest; ...London, 1/42.

(8) Ysgythriadau - 54 mewn netr - ar yfory y Llwyf Gweddli. Cerf tystiolaeth yna y llythyrwr Morrisiad i wr y Brynudd danygrisiau i ddwy set o'r ysgythriadau hyn. Fe'u brwriadwyd i’r rhwymo gydag argraffiad 1752 o Llwyf Gweddli. Ar yr un pryd darparwyd wyneb-dalen ymchwil ymchwil niwrannol i’r llwyf ywodd, on y dynw o ydwhyd i 1752.

Ar Ffethin 30ain, 1736 dywed Bulkeley i ni ddyddiad yr ffordd o ddeudddeg priod o olcelfydd yng Ngogledd Cymru gan un Mr. Lewis, arlunydd o'r Amwythog. Myndidgas gyda ni ydwyll bellach o meddiant y tu alluon i geir set yr ynggasgliau'r Llyfrgell Genedlaethol. Mae'r cyfeiriaid ym y dyddiadur yn yr enw hawfwr gan fod gwybodaeth am y John Lewis hwnnw yn wirioneddol drin. Yn ei gogof iddo yr ym Môn a'r Cymoedd, 1740-1741, Aberystwyth, 1887, a'wgrwyd Paul Joiner fodd gan John Lewis gyflliant at Sir Diddyn ond nid yw'n ei gysylltu a thir o'r Amwythog. Gyffin yr ymddygiad am William Bulkeley yn pync ymerwyd o'n Nolin, yn trefnu i'w gael rai o Llandin, Caer a'r Amwythig ac hefyd yr derbyn

amrywiaeth o bapurau newydd. Ni wyddom nemor ddwm am faint y cysgaid o llyfr a phrioeddeg ond mae'n ambeugydd pedwerydd a phlashd gwyddol ychydig oedd ei gartref. Nid yw'n symud nad yw'n cyferio o gwbl ystafell a elw yng Llyfrgell. Yn tebyg newydd yw y春晚 daeth y graniau o leif o'r hysgrifedd fechan, 'my closet', oedd yr un y o'r ystafelloedd a ychwanegwyd ar y tŷ ym 1737. Yma, fe greu, yr ygrifennir wy y rhan fwyaf o'r dyddiadur. Nodir yn hwnnw i saer lleol lunio desg, bwrdd a silffoedd am ei gyfer.

Nid oes lawer i'r ddwydu, yswaeth, am gadwiaid y sgweirio o llyfr ymrofa printerig. Erys phrai ymrofa Saeson gyda'i llofnod ar ymion am meddiant y tu alluwn dda i eraill yr ymmyl chwraidd. Yn ystod yr hysgrifedd oedd ymddiriedolaeth, cyseuodd ei ddyddiadur gyda'r llen ywodd. Yn ystod yr hysgrifedd, yr ymddiriedolaeth y tu alluwn dda i eraill yr ymmyl chwraidd. Yn ystod yr hysgrifedd, yr ymddiriedolaeth y tu alluwn dda i eraill yr ymmyl chwraidd.